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Informacijske i komunikacijske tehnologije i
njihov utjecaj na stambenu arhitekturu
Information Technology and its Influence
on Residential Architecture




U relativno kratkom razdoblju kompjutori su postali iroko rasprostranjeni i
prihvaæeni u arhitekturi, u procesu projektiranja i u svakodnevnom upravljanju
zgradama i gradovima. Predstavljeni su primjeri interakcije informacijske
tehnologije i arhitekture, od ãinteligentnih prostora i zgrada do interaktivne
arhitekture kao vizija buduænosti.
In a short time computers have become widely accepted and used in
architecture, particularly in design and everyday building and town
management. This paper presents examples of an interactive relationship
between information technology and architecture ranging from ãintelligent
spaces and buildings to interactive architecture as a vision of future.






U stol je æu teh no lo kog na pret ka do se gli
smo ne poz nat novi stu panj ljud sko ga stan ja.
Na po è et ku 21. stol je æa jav lja se novi na è in
ãgle dan ja ar hi tek tu re. Kom pju to ri ima ju ve -
li ku ulo gu u tome. Na pred na teh no lo gi ja dra -
sti è no pre o bli ku je na è in na koji per ci pi ra mo i
ostva ru je mo in te rak ci ju s oko li em. U re la tiv -
no krat kom raz dob lju kom pju to ri su po sta li
i ro ko ra spro stran je ni i prih va æe ni u ar hi tek -
tu ri, u pro ce su pro jek ti ran ja i u sva kod nev -
nom uprav ljan ju ob jek ti ma i gra do vi ma.
Da bi smo se mo gli ba vi ti pro ble ma ti kom sta -
no van ja, mo ra mo zna ti tko su sta nov ni ci gra -
da. Oni mi jen ja ju mje sto sta no van ja, to su di -
na mi è ke oso be koje ive u elek tron skom svi -
je tu. Pri sut na je go le ma po tre ba za ko mu ni -
ka ci jom. WWW i in te rak tiv nost pruaju mo -
guæ nost pro na laenja no vih pri stu pa ivo tu i
radu. Infor ma ci je gle da mo na dru kè i ji na è in,
fi zi è ka lo ka ci ja vie nije ogra ni è en je. Trai se
flek si bil ni ja i di na mi è ni ja ar hi tek tu ra gdje
kon ven ci je pro lo sti zam jen ju ju neke nove
kon ven ci je di gi tal no ga doba u ko jem ivi mo.
Arhi tek ti rade u vre me nu gdje sve veæa brzi -
na, efi ka snost i zna è en je mi jen ja ju nae shva -
æan je grad sko ga pro sto ra.
Uvo ðen jem kom pju to ra po jav lju je se ãno vi
ar hi tek ton ski ru ko pis. On pro iz la zi iz vre me -
na u ko jem ivi mo, u doba prom je na. Me dij
prom je na je ko mu ni ka ci ja. 
Samo iz ve de nu ar hi tek tu ru moemo po sje ti ti
fi zi è ki. Arhi tek tu ra u stan ju vir tual no sti mora
biti pre zen ti ra na in ve sti to ru i bu du æim ko ri -
sni ci ma na dru kè i ji na è in. Me ðu tim, ko mu ni -
ka ci ja ide ja ma mora biti uv jer lji va jer ar hi tek -
tu ra trai vri je me i no vac da bi se iz pro jek ta
tran sfor mi ra la u fi zi è ku re al nost. Inve sti tor
tre ba pri li ku da se iden ti fi ci ra s bu du æom
zgra dom i da za mi sli pro jekt kao fi zi è ku re a li -
za ci ju, te na è in da pro na ðe od nos vla sti tih po -
tre ba s pro jek ti ra nim pro sto rom. Kom pju tor
se po ka zao ide al nim po sred ni kom u vi zual noj 
ko mu ni ka ci ji iz me ðu ar hi te ka ta i kli je na ta.
Da nas se ta ko mu ni ka ci ja uglav nom obav lja
pre ko mo ni to ra, ali uvo ðen jem vir tual ne
stvar no sti u po dru è je ar hi tek tu re po la ko se
bri u gra ni ce iz me ðu fi zi è ko ga i vir tual no ga
doiv lja ja ar hi tek tu re.
Mno ge se zgra de da nas pro jek ti ra ju na tro di -
men zio nal nim CAD-su sta vi ma i mo gu æe ih je
po sje ti ti vir tual no i pri je iz ved be. Istraivan je
vir tual nih pro sto ra da nas po sre du je u iz vo -
ðen ju zgra da, sto ga vir tual ni svi jet igra zna -
èajnu ulo gu u in te rak ci ji ar hi te ka ta i nji ho vih
kli je na ta. Pri li kom pro jek ti ran ja u vir tual noj
stvar no sti kre i ra mo ap strak tni pro stor, ali u
vir tual nom oko li u, pa æemo pro jek ti ran jem
od no sno gra ðen jem u vir tual nom svi je tu iz -
bje æi mno ge pro ble me, ãza blu de i ãiz ne na -
ðen ja. Pro jek ti ra mo (gra di mo) u mje ri lu 1:1.
Vir tual nost nam omo gu æa va ap so lut nu slo bo -
du u pro jek ti ran ju, ne op te re æe nost èin je ni ca -
ma iz stvar no ga svi je ta, ali ta ko ðer prua mo -
guæ no sti si mu la ci je stvar no sti u svim kom po -
nen ta ma. 
Tu lei ve lik po ten ci jal pot pu no uron je ne vir -
tual ne stvar no sti – im mer si ve Vir tual Re a lity.
Ona omo gu æa va pot pu no uran jan je u pro stor
- ak tiv no sud je lo van je jest upra vo ono to je
raz li ku je od svih osta lih me di ja. Ko ri snik po -
sta je sta nov nik vir tual no ga pro sto ra, a ne
samo pa si van pro ma traè. U vir tual noj stvar -
no sti na la zi mo se u vir tual nom pro sto ru, sto -
ga je doiv ljaj go to vo iden ti è an doiv lja ju u
re al nom svi je tu. 
Kad je vir tual na stvar nost po sta la do stup na
PC-plat for ma ma, sve vie ar hi te ka ta moe
ko ri sti ti tu novu teh no lo gi ju, i to ne samo za
pre zen ta ci je pro je ka ta veæ i kao me dij za pro -
jek ti ran je i mo de li ran je vir tual no ga svi je ta.
Vir tual na je stvar nost po dru è je koje ot va ra
nove mo guæ no sti stva ran ju i per cep ci ji ar hi -
tek tu re, pa æe u vrlo bli skoj bu duæ no sti za si -
gur no za u ze ti mje sto koje da nas ima mo ni tor. 
Upo ra ba imer siv ne vir tual ne stvar no sti za
kre i ran je pro stor nih isku sta va, koji su pot pu -
no od vo je ni od fi zi è kih kon struk ci ja, masa i
opip lji vo sti, do no si sa so bom ve li ke prom je -
ne.
Arhi tek ti mo ra ju isko ri sti ti pred no sti si mu la -
ci ja i ko mu ni ka cij ske teh no lo gi je na naj bol ji
mo gu æi na è in u fazi pro jek ti ran ja. Da bi za -
drali i po bol ja li svo ju ulo gu u pro jek ti ran ju
u bu duæ no sti, ar hi tek ti mo ra ju ko ri sti ti kom -
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pju tor sve efi ka sni je. To uk lju è u je nje go vo ko -
ri ten je kao me di ja podrke koji æe asi sti ra ti
pro jek tan tu u po dru è ji ma u ko ji ma nema do -
vol jno znan ja ili kom pe ten ci je. Na jo è i ti ja apli -
ka ci ja kom pju to ra kao me di ja jesu in te rak tiv -
ne si mu la ci je. Istraivan ja i edu ka ci ja u ar hi -
tek tu ri mo ra ju dati veæi na gla sak na upoz na -
van je kom pju to ra kao me di ja s raz li è i tim mo -
guæ no sti ma.
INFOR MA CIJ SKE I KO MU NI KA CIJ SKE
TEH NO LO GI JE U OK VI RU LJET NE [KO LE
AR HI TEK TU RE MO TO VUN
INFOR MA TION AND CO MU NI CA TION
TEC HNO LOGY WIT HIN THE FRA ME WORK OF 
THE SUM MER SCHO OL OF AR CHI TEC TU RE
IN MO TO VUN
U sklo pu me ðu na rod ne Ljet ne ko le ar hi tek -
tu re Arhi tek ton sko ga fa kul te ta u Za gre bu,
koja se veæ 20 go di na or ga ni zi ra u istar sko me
gra di æu Mo to vu nu, istrauju se, va lo ri zi ra ju i
kre a tiv no in ter pre ti ra ju mo guæ no sti ob no ve i
ure ðen ja ar hi tek tu re gra da u ok vi ru teme
 ãTra dicija i kre a tiv nost. Ma ni pu la ci ja pro -
gra mom i lo ka ci jom jest osnov no sred stvo
pro mi ljan ja. ãRa de æi i pro jek ti ra ju æi na sa -
mom mje stu ot kri va mo kako je grad or ga ni zi -
ran i gra ðen, tko su mu sta nov ni ci, uz isto vre -
me nu spoz na ju da sva ki ar hi tek ton ski oblik
pro la zi raz voj od osnov nog do vie ili man je
slo e nog, od no sno doiv lja va svo je mi ni mu -
me i mak si mu me kroz vri je me svog po sto ja -
nja. Ta èin je ni ca tem po ral no sti sadrana je u
sva kom po je di na è nom obli ku ili sku pu ar hi -
tek ton skih obli ka koji jed no vre me no tvo re
for mu gra da.
Pro u è a va ju æi sva ki po je di ni grad ski oblik isto -
vre me no pro u è a va mo, pla ni ra mo i raz vi ja mo
/si mu li ra mo sadraje i for mu gra da. Raz vi ja -
mo/si mu li ra mo mo guæ no sti mi jen jan ja nje -
go ve men tal ne sli ke. Vano je zbog toga
spoz na ti od nos pro stor no kon sti tu i ra ju æih
ele me na ta gra da, a to su uli ce, trgo vi, par ko -
vi, e ta li ta..., dak le svi dru tve ni (za jed ni è ki,
ko lek tiv ni) pro sto ri gra da, tj. pro sto ri so ci ja -
bi li te ta i pro stor nih ak tiv no sti. Arhi tek ton ski
obli ci (zgra de i sl.) su kon sti tu i ra ju æi ele men ti
ti po lo gi je pre ko ko jih ot kri va mo mor fo lo ke
sli je do ve gra ðen ja to nas sve vodi pre ma ot -
kri æu i spoz na ji ide je o gra du. Istrauju æi na
ovaj na è in po vi jest ar hi tek tu re gra da èu va mo
i raz vi ja mo kon cep ci ju gra da, s po seb nom
panjom obli ku ju æi nje go ve naj vred ni je di je -
lo ve, veuæi tako tra di ci ju i kre a tiv nost u traj ni 
kon ti nu i tet.1
Po sljed njih pet go di na kom pju tor je osnov ni
alat u radu. Na po è et ku se ra di lo na do ku -
men ta ci ji o sva ko me po je di na è nom grad -
skom obli ku, zgra di ili jav nom pro sto ru unu -
tar for ti fi ka ci je gra da. 
Go di ne 1998. for mi ran je prvi tro di men zio nal -
ni kom pju tor ski mo del koji sva ke go di ne do -
pun ju je mo i usav ra va mo, dak le raz vi ja mo.
Di sku si ja o pri je dlo zi ma rje en ja po je di nih
pro ble ma pre ne se na je u me dij kom pju to ra
koji nas vodi u me to de pro mi ljan ja su prot -
stav lje ne vir tual ne i re al ne sli ke gra da (kom -
pa ra tiv ne me to de – me to de uspo red ne ana li -
ze re al ne i vir tual ne sli ke gra da). Ra de æi na
vie stu di ja prim je ra (case study), prov je ra va -
ju se mo guæ no sti kroz kva li te tu, cje lo vi tost i
do seg tak vo ga rada u spoz naj nom pro ce su o
pro sto ru (pri rod nom i ar ti fi ci jel nom). 
Isku stva rada prim jen ju je mo u po stup ku pro -
jek ti ran ja.
INTE LI GEN TNI OKO LI[ I PRO STO RI
INTEL LI GENT SPA CES AND EN VI RON MENT
Ulo ga kom pju to ra ne pre sta je ma te ri jal nom
re a li za ci jom ob jek ta. Upra vo su prot no, kom -
pju tor moemo ko ri sti ti za kon tro lu ne samo
stva ran ja oko li a veæ i na è i na na koji taj oko li 
doiv lja va mo. Iako oz na è a va mo tak ve kom -
pju tor ski kon tro li ra ne pro sto re ãin te li gen t -
nim, ne smi je mo to uze ti kao in di ka ci ju su -
pe rior no sti. 
to je to ãin te li gen tna kuæa? Ne po sto ji jed -
no stav na in te li gen ci ja, niti tak va kuæa ima
veze s in te lek tual nim ka pa ci te tom. Moda bi -
smo to mo gli naz va ti kvo ci jen tom in te li gen ci -
je. Ono to je da nas iz ve de no nije mno go vie
od ko lek ci je high-tech (vi so ko teh no lo kih)
ure ða ja. 
Jo uvi jek ni smo pro na li pro stor koji odr aa -
va ide ju iv ljen ja u elek tron skom dobu. Elek -
tro ni ka je, kako je to na pi sao Toyo Ito, ãkao
more, kao va lo vi, kao dah ivo ta. ivi mo u
vre me nu koje je na di lo me ha ni za ci ju, ali nije
jo uvi jek pro mi je ni lo fun kcio nal nu, i u tom
smi slu me ha ni ci sti è ku or ga ni za ci ju do mo va.
Elek tro ni ka je pre ok re nu la for mal ne ko or di -
na te oko li a u ko jem ivi mo.2
Kako æe iz gle da ti elek tron ska kuæa? Sva ka ko
æe biti raz li è i ta od kuæa s po è et ka XX. stol je æa.
Ali i dru kè i ja od da na njih elek tron skih kuæa,
pro jek ti ra nih da op ti mi zi ra ju ko ri ten je elek -
tron skih apa ra ta koji mi ni ma li zi ra ju ku æan ske 
po slo ve. On je jo (dav ne) 1989. po ku ao dati
for mu elek tron skoj kuæi u in sta la ci ji ãD we ling 
for Tok yo No mad Wo man.
Po gle daj mo to je do sad po sti gnu to na pla nu
in te li gen tnih su sta va:
1. TRON (Real Time Ope ra ting System Nu -
cle us), kuæ na teh no lo gi ja (te mel je na na
pro jek tu Kena Sa ka mu re) u koju je in kor -
po ri ran sva ki po sto je æi ure ðaj to po ve -
æa va udob nost - od ure ða ja ve za nih za
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1 Bran ko Kincl: Tema Me ðu na rod ne ljet ne ko le Mo -
to vun.
2 Ito, 1995.
Sl. 1. Motovun - 3D model grada unutar zidina
Fig. 1 Motovun – 3D model of the town enclosed by
walls
gar de ro bu (ovi snost gar de ro be o vre me -
nu) do ure ða ja u ku pa o ni ca ma koji pra te
zdrav stve no stan je ko ri sni ka.
2. Si gur no sni su sta vi; pro tu pro val ni, pro tu -
poarni...
3. On line po ve zi van je sa i ro kim po dru è -
jem oko li a da se oda gna sva ki osje æaj
izo li ra no sti: nije ogra ni è e no samo na
gra fi è ke in for ma ci je veæ uk lju è u je i osje -
ti lo nju ha, slu ha i osje ta.
4. Po ten ci jal na sa mo do vol jnost u od no su
na so lar ne ko lek to re, pro ce se bio ma sa,
tur bi na na vje tar i sl.
5. ãPa met ni ma te ri ja li koji olak a va ju ek -
sten ziv nu flek si bil nost i ima ju mo guæ -
nost po ve æa van ja isku stva, od no sno
spo sob nost ãu è en ja.
6. Ure ða ji za za ba vu uprav lja ni dal jin skim
uprav lja è em ili spe ech re co gni tion su sta -
vom (pre poz na van je gla sa).
7. LCT (Li quid Cri stal Tec hno logy) teh no lo -
gi ja koja je osjet lji va na kre tan je mo le ku -
la, pa sto ga omo gu æa va tran sfer sva ke
vrste in for ma ci ja. 
8. Kon tro la kli me i odravan ja zgra de, uk -
lju è u ju æi ure ða je za au to mat sko ga en je
svjet la, pa do de tek to ra ljud ske pri sut no -
sti.
Da nas se uglav nom sva prim je na zadrava na
kon tro li ra svje te, kli me, si gur no snim su sta vi -
ma i tome sli è no. 
Ozbil jno se radi na raz vo ju na pred nih teh no -
lo gi ja koje bi u slje de æim go di na ma tre ba le
znat no ut je ca ti na na sva kod nev ni ivot. Tre -
nu ta è no su naj zna è aj ni ji pro to ti po vi di gi tal -
no ga doma Sun Mi crosystems ãDot-com i
Mi cro sof tov ãCon nec ted home. Su nov pro -
to tip ko ri sti JINI teh no lo gi ju, tzv. spon ta nog
umreavan ja, te mel je nu na ide ji JAVA pro -
gram skog je zi ka i plat for me. S dru ge stra ne,
ãCon nec ted home se te mel ji na Win dows CE
plat for mi, koja je na mi jen je na uprav ljan ju
ma lih umreenih ure ða ja s poz na tim, ko ri sni -
è kim su è el jem Win dow sa. 
Obje teh no lo gi je omo gu æa va ju da kuæ ni ure -
ða ji ko mu ni ci ra ju je dan s dru gim, ra è u na la
uprav lja ju pal jen jem i ga en jem svje ta la, ure -
ða ji do jav lju ju svo je stan je pa ge ri ma (do jav -
lji va è i ma) i sli è no. 
Osob na ra è u na la u Su no voj im ple men ta ci ji
za mi jen je na su ure ða ji ma s mo guæ no æu pre -
gle da van ja web sadraja, oprem lje nim ma lim
za slo nom i tip kov ni com zva nim Web Pad. Kad
net ko poz vo ni na vra ta, Web Pad koji se na la zi 
kod sta na ra spa ja se na web ka me ru koja sni -
ma si tua ci ju pred vra ti ma. Sta nar pri ti skom
na tip ku moe ot vo ri ti vra ta. Kad npr. po ne -
sta ne hra ne, sta nar æe bar-kod èi ta è em pri je æi 
pre ko praz ne ku ti je pro iz vo da i on æe au to -
mat ski biti do dan u bazu po da ta ka na bav ke
di gi tal no ga doma. Pre ma po tre bi, kon tak ti rat
æe jed nu od dvi je ame ri è ke kom pa ni je za do -
sta vu pro iz vo da na ru è e nih pu tem Inter ne ta
koje su tre nu ta è no pri sut ne na tritu. 
U slu è a ju kva ra na po je di nom ure ða ju, nje gov 
mreni dio do jav lju je po treb ne po dat ke pro iz -
vo ða èu ili ser vi su pre ko Mree, koji tada
mogu po du ze ti od go va ra ju æu ak ci ju. Mo bil ni
te le fo ni upo treb lja va ju se za udal je no uprav -
ljan je svim fun kci ja ma di gi tal no ga doma kad
je sta nar od su tan. 
Ta bi teh no lo gi ja ned voj be no tre ba la una pri -
je di ti kva li te tu ljud skih ivo ta, ali ona isto -
dob no ut je èe na pri vat nost, s ob zi rom na to
da bi tako ne samo po slov ni nego i cje lo kup ni
aspekt ljud sko ga ivo ta mo gao pot pa sti pod
mo gu æi nad zor ko mer ci jal nih sub je ka ta i ha -
ke ra. Usprkos pri sut nim kri ti ka ma i ci niz mu,
te ko je igno ri ra ti èin je ni cu da se apli ka ci je
te mel je ne na um jet noj in te li gen ci ji po jav lju ju
i pre plav lju ju ma sov no trite. 
Neki ra stu æi pro ble mi ut je èu na odlu ku o raz -
vo ju po seb nih gru pa ure ða ja. Ve li ko ne i -
straeno po dru è je jest bri ga o sta rim oso ba -
ma, to je sve veæi pro blem jer se po sto tak
sta rih oso ba po ve æa va. Za tim, tu su sam ci i
pre za po sle ni pa ro vi. Svi tre ba ju efi ka sne teh -
no lo gi je koje mak si mal no te de vri je me. Saz -
re lo je, dak le, vri je me za raz mi ljan je o
plug-and-play in te ri jer skim su sta vi ma.
Imple men ta ci ja nove teh no lo gi je veæ je po è e -
la. Kom pju tor je po stao jed no sta van ure ðaj i
sre di te za ba ve, ko mu ni ka ci je i pro duk tiv no -
sti na po slu i kod kuæe. On se po ve zu je s vi de o -
re kor de ri ma, ste re o u re ða ji ma, te le vi zo rom,
si gur no snim su sta vi ma, gri jan jem, ku ha -
njem... Inter ne tom. Svi veæ po ma lo ko ri ste ra -
è u na lo za bi ran je glaz be, fil ma, za igran je, za
prov je re fi nan cij skog stan ja ili traenja ku har -
skih re ce pa ta. Kom pju tor po sta je stan dar dni
dio opre me sta na, kao to je to te le fon.
Tak ve prom je ne kuæ ne teh no lo gi je ut je èu i na
pro jek ti ran je stam be nih ob je ka ta. Kom pju -
tor ski kon tro li ra ni ek ra ni bit æe ugra ðe ni u
zgra de, pa ar hi tek ti tre ba ju vo di ti ra è u na o
poloaju ek ra na, vi de o zi do va, sur ro und-su -
sta va (oz vu è en ju), o poloaju gle da tel ja i slu -
a tel ja. Insta la ci je se mo ra ju pro jek ti ra ti tako
da po ve zu ju sve ure ða je u kuæi. Sman jit æe se
po tre ba za pro sto ri ma bi blio te ka, za smje taj
ste re o u re ða ja, fax-apa ra ta, pro sto ra za spre -
man je plo èa, CD-ova i re ce pa ta. Fo to gra fi je æe 
se poh ran ji va ti di gi tal no i po zi va ti pu tem ek -
ra na kada ih poeli mo po gle da ti.
Bill Ga tes je u svo ju kuæu ugra dio Mi cro sof tov 
ek spe ri men tal ni su stav: ãMo ja je kuæa na è i -
njena od drva, stak la, be to na i ka me na. Moja
je kuæa ta ko ðer na è in je na od si li ko na i sof t -
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3 Ga tes, 1995.-1996.
wa rea. Insta la ci ja si li kon skih mik ro pro ce so ra 
i me mo ri je i sof twa rea koji ih èini ko ri sni ma,
omo gu æit æe da kuæa pri mi neke odli ke koje æe 
in te rak tiv na mrea do ni je ti. Ta je teh no lo gi ja
da nas jo uvi jek ek spe ri men tal na, ali æe vrlo
usko ro po sta ti op æe pri va æe na i ci je nom prih -
vat lji va.3
Po sljed nja teh no lo ka do sti gnu æa nisu ugra -
ðe na u kuæu samo za za ba vu, kao npr. gle da -
nje fil mo va pu tem Inter ne ta (vi deo on de -
mand), veæ vode kon tro lu o gri jan ju, osvjet -
ljen ju, kom fo ru, si gur no sti. ãMoj cilj je kuæa
koja prua za ba vu i sti mu li ra kre a tiv nost u re -
lak si ra ju æoj, ugod noj at mo sfe ri do bro do li ce.
Po sje ti telj u Ga te so voj kuæi bit æe pred stav -
ljen elek tron skim pi nom koji se za ka èi za od -
je æu i po ve zan je s elek tron skim ser vi som
kuæe. U sali za pri man je na la zi se zid sa 24
mo ni to ra, sloenih 4 po vi si ni i 6 po i ri ni zida, 
sva ki s ek ra nom od 40 inèa. Ti mo ni to ri rade
ko o pe ra tiv no u pri ka zi van ju um jet ni è kih dje -
la, ko ri ste se za za ba vu ili u po slov ne svrhe. 
Elek tron ski pin koji po sje ti telj nosi daje ãku -
æi po dat ke o nje mu: tko je i gdje se na la zi.
Kuæa æe te in for ma ci je isko ri sti ti da se sret ne
s po sje ti tel jem i an ti ci pi ra nje go ve po tre be
to je mo gu æe ne na met lji vi je. U bu du æem raz -
vo ju pin æe za mi je ni ti su stav ka me ra s vi zual -
nim ra spoz na van jem, ali da nas to jo nije mo -
gu æe. Kada je vani mra è no, pin osi gu ra va
zonu svjet la koja pra ti kre tan je kroz kuæu.
Slo bod ne su sobe u mra ku. Pro la skom kroz
kuæu, svjet la se ispred oso be koja se kre æe
po stup no po ja è a va ju, dok se ona iza nje po -
stup no gase. Na isti na è in kre tan je pra ti i glaz -
ba. Mo gu æe je ta ko ðer ispro gra mi ra ti da se
film pri ka zu je u sva koj pro sto ri ji si mul ta no s
kre tan jem. U slu è a ju te le fon skog po zi va, zvo -
nit æe samo naj blii te le fon ski apa rat.
Naj vanije je da se ko ri sni ci ne su kob lja va ju s
teh no lo gi jom, ali je ona u sva kom tre nut ku
sprem na i do stup na. Ru è ni dal jin ski uprav ljaè 
do pu ta ko ri sni ku uprav ljan je oko li em i kuæ -
nim su sta vom za ba ve. Dal jin ski uprav ljaè
pro i ru je mo guæ no sti pina. Kon zo la, ek vi va -
lent tip kov ni ce, omo gu æa va pro vo ðen je spe -
ci fi è nih in struk ci ja; po jav lju je se di skret no
vid lji va u sva koj sobi. Ka rak te ri sti è an, lako
pre poz nat ljiv ure ðaj upo zo rit æe sva ko ga tko
uðe u sobu da se iden ti fi ci ra... 
ãS va ki kom pju to ri zi ra ni su stav mora biti jed -
no sta van i pri ro dan za upo tre bu. Ali jed no -
stav no je te ko. Kom pju to ri sva ke go di ne po -
sta ju jed no stav ni ji za ko ri ten je, sto ga æe i
po ku a ji i gre ke na vla sti toj kuæi po mo æi u
kre i ran ju su sta va koji je ui sti nu jed no sta van
za ko ri ten je.4
PRIM JE NA IN FOR MA CIJ SKIH I KO MU NI KA CIJ SKIH
TEH NO LO GI JA U PRO JEK TU STAM BE NIH
ZGRA DA ZA ZNAN STVE NE NO VA KE - BO ROV JE
APPLI CA TION OF IN FOR MA TION AND
CO MU NI CA TION TEC HNO LOGY IN
RE SI DEN TIAL HO U SING DE SIGN FOR
JU NIOR RE SE AR CHERS IN BO ROV JE
Sklop stam be nih zgra da sa 120 sta no va, iz gra -
ðe nih za znan stve ne no va ke, na Bo rov ju u Za -
gre bu iz ra zi to je vi so kog stan dar da ivo ta u
pri vat noj sfe ri, to omo gu æu je dje è ji vrtiæ, stu -
dentski klub, fit ness cen tar, re sto ran, trgo vi na
mje o vi te robe, knjiara i pa pir ni ca, pra o ni ca
rub lja... Svi su sadraji smje te ni unu tar zgra -
de. Spe ci fi è an je i so ci jal ni sa stav lju di: to su
mla di lju di, sam ci, bra è ni pa ro vi, male obi tel ji -
even tual no s jed nim dje te tom. U so cio p si ho -
lo kom smi slu pre da ni su zna no sti i cje lod nev -
nom radu na fa kul te tu, te ob ve za ma koje pro -
iz la ze iz ugo vo ra o sta tu su znan stve no ga no -
va ka (ma gi ste rij, dok to rat). Zbog toga im je
pruen taj vi so ki stan dard kako bi - kao iza bra -
na gru pa mla dih i per spek tiv nih lju di i stru è -
njaka - ima li to kva li tet ni je uv je te ivo ta.
U in for ma cij skom smi slu iz ra ðe ni su pro jek ti
pa siv ne i ak tiv ne opre me. Pred vi ðe no je spa -
jan je po sluitel ja - ser ve ra, rad nih sta ni ca i
osob nih ra è u na la – PC-ja. U ob jek ti ma je
pred vi ðe na ge ne ri è ko struk tur na mrea
(kom bi na ci ja te le fon + ra è u na lo), za sno va na
na mrenoj teh no lo gi ji (Ether net teh no lo gi ja-
10Ba seT, 100 Ba seTx i 1000Ba seSE). Sre di nji 
dio mree èini Ether net ko mu ni ka cij ski prek -
lop nik (Ether net switch) koji ima 1000Ba seSX
ulaz (op ti è ki ka bel koji osi gu ra va naj ve æu mo -
gu æu pro pu snost) i po ve zu je se s osta lim ak -
tiv nim seg men ti ma mree te ra zi ne pu tem
24-nit no ga svjet lo vod nog ka be la. Od glav no -
ga prek lop ni ka op ti è kim je ka be lom ostva re -
na veza sa SRCE-m (Sve u è i li ni ra è un ski cen -
tar), a pre ko nje ga ostva ru je se veza s ci je lim
svi je tom.
Sva ki stan ima dvi je prik lju è ne ku ti je sa po
dva UTP (stan dar dni mreni prik lju è ak) ili FTP
prik lju è ka (te le fon + ra è u na lo) i jed nu svjet lo -
vod nu prik lju è ni cu. Na taj se na è in obav lja
pro fe sio nal na znan stve no i straiva è ka ili stru è -
na dje lat nost. U re al nom se ivo tu do ga ða di s -
per zi ja – prom jen lji vost rad no ga mje sta, to
pro iz la zi iz mo guæ no sti vi ez na è nog i slo bod -
nog struk tu ri ran ja i or ga ni zi ran ja te pro fe sio -
nal ne dje lat no sti.
Insta la ci je omo gu æu ju in ter ven ci je u or ga ni zi -
ran je pri vat no ga ivo ta – smart ho u sing, za
po è e tak kroz jed no stav ne zah tje ve, ali su go -
le me mo guæ no sti raz vo ja fi lo zo fi je su vre me -
no ga ivo ta (smart home - umreena rad na
mje sta plus osnov na opre ma i ure ða ji u sta -
nu, kao to su: gri jan je, ra svje ta, ku æan ski
apa ra ti...).
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4 Ga tes, 1995.-1996.
Sl. 2. Branko Kincl: Viestambene zgrade za
znanstvene novake, Borovje, Zagreb, 1997.-1999.
Primjer uvoðenja komunikacijskih sustava: svaki stan 
posjeduje vezu s Internetom, to je osnova za rad
znanstvenih istraivaèa.
Fig. 2 Branko Kincl: Apartment blocks for junior
researchers in Borovje, Zagreb, 1997-1999. Example
of a communication system: each apartment is
connected to the Internet as an indispensable
prerequisite for research.
ãHEL SIN KI VIR TUAL VIL LA GE”
ãHEL SIN KI VIR TUAL VIL LA GE”
IBM, Symbian, So ne ra, No kia i Di gia udruile
su se u stva ran ju naj ve æe ga pi lot-pro jek ta im -
ple men ta ci je nove teh no lo gi je - ãHel sin ki Vir -
tual Vil la ge, smje te no ga u mir nom pred gra -
ðu Hel sin ki ja - Arbian ran tai. Za ot pri li ke pet
go di na na sel je bi mo ra lo biti prva stvar na
beièna za jed ni ca (Wi re less com mu nity) na
svi je tu. Ini ci jal no za po è et na pov ri ni od
1 km2, dio je du go ro è no ga pla na raz vo ja gra -
da Hel sin ki ja u su rad nji s fin skim Mi ni star -
stvom in du stri je. Na sel je æe biti por tal koji æe
omo gu æi ti sva ko me sta nov ni ku po ve zi van je
po sla i kuæ nih ak tiv no sti, te ih po ve za ti u uvi -
jek i svag dje do stu pan Intra net.
U pu noj ope ra bil no sti na sel je æe po sta ti
 testni cen tar za istraivan je ek spe ri men tal ne
mo bil ne teh no lo gi je i la bo ra to rij za ispi ti va -
nje mo de la po slo van ja koji pra te raz voj nove
teh no lo gi je. ãNa sel je æe po mo æi de fi ni ran ju
mo de la po slo van ja pri la go ðe nih pro ce si ma
sva kod nev nog ivo ta. Na è in iv ljen ja dik ti rat
æe raz voj teh no lo gi je, a ne ob rnu to.5
ivot u ãvir tual nom na sel ju iz gle dat æe po
pri li ci ova ko: beièna teh no lo gi ja ve li ke pro -
pu sne moæi omo gu æit æe uk lju è i van je kuæ nih
ure ða ja na udal je no sti, npr. pri je nego sta -
nov nik kre ne s po sla kuæi, ako usput eli oba -
vi ti ku po vi nu, moe prov je ri ti ar tik le u
oblinjem du æa nu, na ru è i ti ih i pla ti ti pri je
nego sti gne do du æa na. Ako pak za tre ba tak -
si, nema po tre be reæi svoj poloaj. Sim kar ti ca 
u mo bil nom te le fo nu po ve za na je s mreom
na sel ja i di gi tal nom ma pom koja æe tak si stu
dati to è nu lo ka ci ju.
Sve æe to biti mo gu æe i pu tem smart-te le fo na,
nove ge ne ra ci je mo bil nih te le fo na oprem lje -
nih ope ra tiv nim su sta vom Psion. Smart-te le -
fon je osob no ra è u na lo, palm-pi lot, te le fon i
osob ni or ga ni za tor - sve u jed nom. Ta kav æe
ure ðaj biti bri, sve stra ni ji i jed no stav ni ji za
ko ri ten je.
ãPo ku a va mo iz gra di ti sli ku, vi zi ju bu duæ no -
sti pod ut je ca jem nove mo bil ne teh no lo gi je.
Sada ima mo fan ta sti è nu pri li ku ne samo sa -
njati o tome veæ i iz gra di ti je6
Infor ma cij ska re vo lu ci ja je da nas ta koja iza zi -
va me ta mor fo zu ar hi tek tu re i ur ba niz ma. Di -
gi tal ne teh no lo gi je tran sfor mi ra ju pri ro du i
cil je ve ar hi tek ton sko ga raz mi ljan ja i kre a tiv -
no sti, bri u æi od nos iz me ðu tva ri i po da ta ka,
iz me ðu re al nog i vir tual nog, iz me ðu or gan -
skog i ne or gan skog, te nas vode u ne sta bil ni
te ri to rij iz ko je ga se ra ða ju bo ga te, ino va tiv ne 
for me.
Kada se kom pju tor ko ri sti u po dru è ju um jet -
no sti i di zaj na za istraivan je gra ni ca mo gu æe -
ga i poel jno ga, on osi gu ra va vrlo plod no tlo
za te o ret ska i prak ti è na rje en ja za bu duæ -
nost. 
Po è in je se po jav lji va ti ar hi tek tu ra koja ostva -
ru je od nos iz me ðu re al no-ak tual nog i vir tual -
no-po ten ci jal nog. Sve se vie spo min ju ter mi -
ni hi bri di za ci ja, ar chi tec tu re in bet we en, bio -
nic ar chi tec tu re...
INTE RAK TIV NE ZGRA DE
INTE RAC TI VE BU IL DINGS
Inte rak tiv nost je slje de æi ko rak. Ra è u na lo po -
sta je stroj koji kon ver ti ra op ser va ci je iz rav no
u pro jek ci je pu tem spe ci jal nih sof twa rea. Ta -
kav na è in prim je ne ra è u na la omo gu æa va pro -
jek ti ran je i iz vo ðen je zgra da koje re a gi ra ju di -
rek tno na po na an je ko ri sni ka, od no sno po -
sje ti tel ja.
Insta la ci ja Chri stia na Möl le ra Au dio Gro ve
kon ver ti ra fi zi è ki kon takt u zvu è ne i svjet lo -
sne efek te, dok in sta la ci ja Oce an ko ri sti in te r -
ak tiv ni zvu è ni i svjet lo sni su stav koji re gi stri ra 
kre tan ja po sje ti la ca unu tar kom plek sne pro -
stor ne in sta la ci je.7
LARS SPUY BRO EK I KAS OO STER HU IS:
WA TER PA VIL LION - TEST IN TE RAK TIV NO STI
LARS SPUY BRO EK & KAS OO STER HU IS:
WA TER PA VIL LION – IN TE RAC TI VITY TEST
FreshH20 Expo, 1993.-1997., jest vo de ni pa -
vil jon i in te rak tiv na in sta la ci ja, kon ci pi ran
kao izloba vode na oto ku Ne el tje Jans u Ni zo -
zem skoj. Re zul tat je pri vat no/jav nog par tner -
stva s ni zo zem skim mi ni star stvom tran spor -
ta, Pu blic Works i Wa ter Ma na ge ment, lo ci ra -
no ga u Ze e lan du, na ju go za pa du Ni zo zem -
ske.
ãTe ku æa ar hi tek tu ra. Flek si bil na ar hi tek tu ra.
Objekt za mi ljen kao di na mi è ki su stav unu tar 
ko je ga po sto ji kon stan tna, kom pju tor ski
uprav lja na in te rak ci ja iz me ðu ko ri sni ka, oko -
li a i sa mog ob jek ta.8
Vo de ni pa vil jon je prvi ve li ki, kom plek sni,
pot pu no in te rak tiv ni tro di men zio nal ni oko li
ika da iz ve den. Objekt je kon ci pi ran kao
izloba vode na oto ku Ne el tje Jans u Ni zo zem -
skoj. To je per ma nen tna struk tu ra u ko joj ni -
ta nije pred vid lji vo, ni je dan pre sjek nije jed -
nak i ni je dan kut nije pra vi kut. Vo de ni je pa -
vil jon za pra vo ve lik i spek ta ku la ran tro di men -
zio nal ni mul ti me dij ski um jet ni è ki rad u ko jem 
su for ma i sadraj in tim no po ve za ni. Struk tu -
ra dul ji ne oko 100 me ta ra sa sto ji se od dva
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5 Pek ka Si no nen, osni vaè i pred sjed nik Di gi je.
6 Val Rah ma ni, pot pre dsjed nik Odje la za ko mu ni ka ci je
IBM-a.
7 Möl ler, 1997.
8 Schwartz, I.: A Te sting gro und for Inte rac ti vity www.
azw.at/aust/soft_struc tu res/al lge me in/te sting_gro und.htm
Sl. 3. Lars Spuybroek: Freshwater Pavilion
Fig. 3 Lars Spuybroek: Freshwater Pavilion
Sl. 4. Kaas Oosterhuis: Saltwater Pavilion
Fig. 4 Kaas Oosterhuis: Saltwater Pavilion
po ve za na di je la. Prvi dio, Fre shwa ter Pa vi lion
(dul ji ne oko 61 me tar), koji je pro jek ti rao Lars
Spuy bro ek od neh rða ju æeg èe li ka, ima va lo vi -
tu, izduenu te ku æu for mu. Na nje ga se na do -
ve zu je dru gi dio, tam no si vi, za il je ni i po li go -
nal ni (dul ji ne oko 42 me tra) - to je Sal twa ter
Pa vi lion Ka a sa Oo ster hu i sa.
U Fre shwa ter Pa vi lio nu ne po sto ji raz li ka iz -
me ðu ho ri zon ta le i ver ti ka le, iz me ðu po do va,
zi do va i stro po va. Objekt i izloba se ispre ple -
æu: ma gla se spu ta, gej zi ri erup ti ra ju, voda
se lje ska i zap lju sku je, pro jek ci je se ão bru a -
va ju na po sje ti tel je, zrak je pun va lo va elek -
tron sko ga zvu ka... Po do vi, zi do vi i stro po vi
ui sti nu se zak re æu, to je ja sno vid lji vo iz va -
na. Oblik pa vil jo na je te ku æi kao i voda koja
prot je èe kro za nj. Spe ci jal ni efek ti nisu samo
pa siv na za ba va jer elek tro ni kom ugra ðe nom
u pa vil jon uprav lja ju po sje ti tel ji. Èet ve ro lju -
di, sva ki na svo joj ra zi ni, mogu tran sfor mi ra ti
taj vir tual ni pro stor. Pre ki da èi ge ne ri ra ju va -
lo ve u pro jek ci ji mree oko ruke ili noge koje
ih do di ru ju. U Fre shwa ter pa vil jo nu sama pri -
sut nost po sje ti tel ja do vol jna je za ak ti vi ran je
sof twa rea jer samo kre tan je dje lu je na sen zo -
re. Sva ka ak ci ja dje lu je na raz li è i tim ra zi na -
ma: ãlo kal no i isto dob no u de for ma ci ji
mree, svjet la i zvu ka. Sva ki èin ima da le ko -
sene po slje di ce: to vie lju di, veæa je ak tiv -
nost i svjet lost bre pul si ra kroz pa vil jon.9
Oblik Sal twa ter Pa vi lio na je man je ek stre -
man. Po sto je pro jek ci je na po lu tran spa ren t -
ne zi do ve i iza njih, ali pro stor je sta ti è an. U
tom pa vil jo nu po jav lju ju se raz li è i te for me in -
te rak tiv no sti. Po sje ti tel ji mogu pro la zi ti kroz
3D-pro jek ci je koje je di zaj ni rao Oo ster hu is.
Vanjska mjer na sta ni ca re gi stri ra po dat ke o
sla no sti, vje tru, pli mi i ose ki u bli zi ni Oo ster -
schel de. Pro ce so ri pre no se te in for ma ci je u
ko man de koje uspo ra va ju ili ub rza va ju svjet -
lo i zvuk u unu tra njo sti, te ut je èu i na boju
svjet la. ãBio ri tam kuæe se raz vi ja. Oo ster hu -
is in ter pre ti ra svoj pa vil jon kao skul ptu ral ni
ob jekt koji se po na a kao ivi or ga ni zam.10
Inte rak tiv ni pro sto ri su de fi ni tiv ni put u bu -
duæ nost. ãPa met ne zgra de su pro jek ti ra ne
da re a gi ra ju na ko ri ten je i gi ban je, ali ne in -
ter fe ri ra ju sa zah tje vi ma re al no ga ivo ta ko ri -
sni ka. ãPa met ni do mo vi su in te rak tiv ni ji od
do-it-yo ur self in sta la ci ja, gdje sna lalji vi ko ri -
snik moe po ve za ti sve kuæ ne ure ða je, za ba -
vu i si gur no sne su sta ve na kom pju tor ski kon -
trol ni cen tar.
Pro gres do la zi, a na nama je da ga isko ri sti mo 
na naj bol ji na è in, ne po ku a va ju æi za u stav lja -
ti ga. Po treb no je shva ti ti ove prom je ne da bi -
smo mo gli istraiti al ter na tiv nu bu duæ nost i
naæi mo guæ no sti in ter ve ni ran ja, kat kad èak i
pruanja ot po ra, or ga ni zi ran ja, do no en ja za -
ko na, pla ni ran ja i obli ko van ja vla sti te bu duæ -
no sti. Sa si gur no æu moemo pred vid je ti da
æe ut je caj di gi tal nih teh no lo gi ja u bu duæ no sti
biti sve veæi i do vest æe do kor je ni tih prom je -
na u na è i nu ek spre si je, ko mu ni ka ci je, raz mi -
ljan ja... Nje zin raz voj po sta je je dan od osnov -
nih teh ni è kih i di zaj ner skih iza zo va.
ivi mo u doba ve li kih prom je na koje se do ga -
ða ju za pan ju ju æom brzi nom. Arhi tek ti, kao
jed ni od no si tel ja kul tu re, mo ra ju biti svje sni
to te prom je ne do no se.
ãA rhi tek ti 21. stol je æa i dal je æe obli ko va ti, or -
ga ni zi ra ti i po ve zi va ti pro sto re (re al ne i vir -
tual ne) da bi za do vol ji li ljud ske po tre be. I da -
lje æe vo di ti ra è u na o kva li te ti vi zual nog i am -
bi jen tal nog oko li a. I dal je æe traiti fun kcio -
nal nost, sta bil nost i za do voljstvo, samo æe
fun kcio nal nost biti vie stvar fun kcio ni ran ja
sof twa rea i di zaj ner skih su è el ja nego or ga ni -
za ci je pro sto ra i iz bo ra ma te ri ja la. Sta bil nost
æe sadrava ti ne samo fi zi è ki in te gri tet kon -
struk tiv nog si ste ma veæ i lo gi è ni in te gri tet
kom pju tor skog si ste ma. A za do voljstvo? Za -
do voljstvo æe po pri mi ti ne za mi sli ve nove di -
men zi je.11
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Saetak
Sum mary
Information Technology and its Influence on Residential Architecture
This pa per pre sents exam ples of in te rac ti ve re la tion -
ship bet we en in for ma tion tec hno logy and ar chi tec -
tu re ran ging from ãin tel li gent spa ces and bu il dings
to in te rac ti ve ar chi tec tu re as a vi sion of fu tu re.
Advan ced tec hno logy con si de rably mo di fies the
way we per ce i ve and in te ract with our en vi ron ment. 
In a re la ti vely short time com pu ters have be co me
wi dely ac cep ted and used in ar chi tec tu re, par ti cu -
larly in de sign and ever yday bu il ding and town ma -
na ge ment. The re fo re ar chi tec tu ral edu ca tion and
re se arch sho uld pla ce more em pha sis on the ex plo -
ra tion of com pu ter tec hno logy as a me dium of va -
rio us pos si bi li ties.
The Sum mer Scho ol of Archi tec tu re in Mo to vun, run
for the last 20 ye ars by the Fa culty of Archi tec tu re
from Za greb, has de alt with the pos si bi li ties of town
re ne wal and ar chi tec tu ral town de ve lop ment.  It has
fo cu sed on the in ve sti ga tion, eva lua tion and cre a ti -
ve in ter pre ta tion of the se pos si bi li ties wit hin the
ove rall to pic en tit led ãT ra di tion and Cre a ti vity. Di -
scus sions of the pro po sed so lu tions for par ti cu lar
pro blems have been tran sfer red to the com pu ter
me dium which pro vi des an in sight into the met hods
of con tem pla ting the town from the two op po sed
per spec ti ves: the vir tual and the real one (i.e. met -
hods of com pa ra ti ve anal ysis of the real and vir tual
ima ge of a town). A num ber of case stu dies of fer the
op por tu nity to check the se  pos si bi li ties by me ans of 
the qua lity, co he ren ce and sco pe of such work ul ti -
ma tely re sul ting in a new per cep tion of the na tu ral
and man-made en vi ron ment. The re sul ting ex pe -
rien ce sho uld be in te gra ted in ar chi tec tu ral de sign.
The role of com pu ter tec hno logy is not con fi ned to
the physi cal com ple tion of a bu il ding. On the con -
trary, com pu ters can be used not only for the con -
trol of the way the en vi ron ment is cre a ted but also
the way it is per ce i ved. The time is not yet ripe to
talk abo ut ãin tel li gent fa ci li ties. This aspect is, no -
wa days, ma inly li mi ted to light, air-con di tio ning,
se cu rity systems etc. Ho we ver, ad van ced tec hno -
logy is cur rently be ing im pro ved and it is re a so na -
ble to be lie ve that it is me ant to have a con si de ra -
ble im pact on our ever yday life in fu tu re.
The first exam ple of IT im ple men ta tion in Cro a tia is
a ho u sing de ve lop ment with 120 apar tments bu ilt
for ju nior re se ar chers in Bo rov je, Za greb. Pro jects
con cer ning the use of pas si ve and ac ti ve equip -
ment have been wor ked out by me ans of com pu -
ters. The pos si bi lity of lin king ser vers, work sta -
tions and per so nal com pu ters is en vi sa ged. Fa ci li -
ties are equip ped with a ge ne ric struc tu ral net work
(com bi ning a te lep ho ne and a com pu ter) ba sed on
the Ether net tec hno logy thus fa ci li ta ting scien ti fic
re se arch and pro fes sio nal ac ti vi ties.
Instal la tions al low bet ter or ga ni za tion of pri va te
life (smart ho u sing). Exten si ve pos si bi li ties of mo -
dern life de ve lop ment and im pro ve ments are to be
ex pec ted such as net wor ked wor king pla ces in ad -
di tion to ba sic home equip ment (he a ting, lig hting,
ho u se hold ap plian ces...) con tri bu ting to the smart
home con cept.
This pa per also pre sents the most am bi tio us pi lot
pro ject im ple men ting new tec hno logy: ãHel sin ki
Vir tual Vil la ge.  It is si tua ted in Arbian ran ta, a
quiet Hel sin ki su burb. In abo ut five ye ars it is sup -
po sed to be co me the first wi re less com mu nity in
the world.
Due to in for ma tion tec hno logy re vo lu tion, ar chi tec tu -
re and town plan ning are cur rently un der go ing chan -
ges. Di gi tal tec hno logy tran sforms the mode and ob -
jec ti ves of ar chi tec tu ral re flec tion and cre a ti vity. It
abo li shes the re la tion ship bet we en the real and vir -
tual, the or ga nic and anor ga nic pa ving the way to an
un sta ble area ge ne ra ting rich, in no va ti ve forms. 
Inte rac ti vity is a next step. The com pu ter is a ma chi -
ne ca pa ble of con ver ting ob ser va tions di rectly into
pro jec tions by me ans of spe cial sof twa res. Such a
mode of com pu ter ap pli ca tion al lows de sign and
exe cu tion of struc tu res which re act di rectly to the
be ha vio ur of users – vi si tors. Inte rac ti ve spa ces are 
a de fi ni te way into the fu tu re. ãI ntel li gent bu il -
dings are de si gned to re act to usa ge and mo ve -
ment wit ho ut in ter fe ring with the real life re qui re -
ments of the user. 
It is es sen tial to un der stand the se chan ges in or der
to be able to in ve sti ga te al ter na ti ve fu tu re and find
the way to in ter ve ne or even re sist, or ga ni ze, pass a 
law, plan and de sign our own fu tu re. The re is no do -
ubt abo ut the im pact of di gi tal tec hno logy on our
fu tu re; its role is go ing to in cre a se and lead to fun -
da men tal chan ges in the way we ex press our sel -
ves, com mu ni ca te, think...
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